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It  is the aim of this paper to analyse this  issue from a children’s right perspective and to  identify a 
theoretical, broader basis that can be used by policymakers to persuade private actors to enhance 


















4 Ságvári, Bence and Máder, Miklós Péter,  Industry. Towards  the Socially Responsible  Internet.  Industry CSR 
practices across Europe, in: Brian O’Neill, Elisabeth Staksrud, Sharon McLaughlin, Towards a Better Internet for 
Children? Policy Pillars, Players  and Paradoxes, Nordicom, 2013, 156;  Lievens,  Eva,  "Is  self‐regulation  failing 
children  and  young  people?  Assessing  the  use  of  alternative  regulatory  instruments  in  the  area  of  social 
networks",  ECREA Communication Policy  and  Law Conference: Communication  and media policy  in  Europe: 














rights under the Convention and  its first two optional protocols. The Protocol entered  into force  in 





number of  fundamental  rights  that are  important  in  the media environment,  such as  the  right  to 
                                                            
5  United  Nations,  Convention  on  the  Rights  of  the  Child,  20.11.1989, 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm [hereinafer: UNCRC].  
6 Previous international documents on children’s rights were: “Declaration on the Rights of Child”, adopted by 
the  League of Nations  in  1924,  and  the  1959  “UN Declaration on  the  Rights  of  Child”, which was  adopted 
unanimously  by  the  General  Assembly  of  the  United  Nations  on  20  November  1959, 













































Equally  important  is the child’s right to privacy, formulated  in article 16 UNCRC.20 According to this 
article, children cannot be subjected to any arbitrary or unlawful interference – by state authorities or 
by others (e.g., private organisations)21 – with their privacy, family, home or correspondence, nor to 













CRC/C/58,  20.11.1996,  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.58.En?Opendocument:  “States 
parties are requested to provide information on the measures adopted to ensure that the civil rights and freedoms 
of  children  set  forth  in  the Convention,  in particular  those  covered by articles 7, 8, 13  to 17 and 37  (a), are 
recognized by law specifically in relation to children and implemented in practice, including by administrative and 












































98/$FILE/G9817376.pdf, 46) and was also  involved with  the development of  ‘The Oslo Challenge’, a  call  for 
action, addressed to “everyone engaged in exploring, developing, monitoring and participating in the complex 
relationship  between  children  and  the media”.  This document  elaborates  on ways  to  effectively  implement 











informatie over de maatschappelijke en  juridische positie van het kind  [Guide  to children’s  rights: Comments, 
regulation, case law and useful information about the social and legal status of the child], Gent, Mys en Breesch, 
1994, 30 [in Dutch].  






It has been argued  that the word  ‘guidelines’, used  in article 17 UNCRC,  indicates a preference  for 
voluntary, rather than legislative constraints.30 However, the Committee on the Rights of the Child has 
in  one  of  their  observations  recommended  to  “enact  special  legislation  to  protect  children  from 
harmful information, in particular from television programmes and films containing brutal violence and 




the  protection  of  children  from  harmful  material  by  States  themselves.33  She  contends  that  this 
particular State task is included within the scope of other articles (such as article 6 UNCRC, related to 
the protection and care necessary for the well‐being of each child) and that article 17 e) solely concerns 
the encouragement of other actors,  such as  industry,  to develop  the guidelines mentioned  in  this 
paragraph.34  
Article 17 also refers  to article 18 UNCRC. This recalls  the primary responsibility of parents  for  the 






New York, Unicef, 2002, 236. See also: United Nations Committee on  the Rights of  the Child, Report on  the 




of  the  Child:  Cambodia,  CRC/C/15/Add.128,  28.06.2000,  retrieved  from 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/30dce34798ef39f480256900003397ac?Opendocument  (on 
27.09.2006), para. 36; United Nations Committee on  the Rights of  the Child, Concluding observations of  the 




pornography  through  video movies and other modern  technologies, most prominently,  the  Internet”: United 
Nations Committee on the Rights of the Child, Concluding observations of the Committee on the Rights of the 























Children’s rights have also  increasingly been awarded a significant place  in the European  legislative 
and policy  framework. Aside  from  the possible application of  the European Convention on Human 
Rights38 (article 8 – privacy and article 10 – freedom of expression) to children, the Council of Europe 
has,  over  the  past  decade,  issued  various  documents  concerning  human  rights  in  general,  and 
children’s rights in particular.39 The EU has been active in this field as well, laying down a legal basis for 
the protection of children’s rights in the Charter of Fundamental Rights (article 24) as well as the Lisbon 






Numerous policy documents at European  level,  issued both by  the European Union as well as  the 
Council  of  Europe,  have  emphasised  the  importance  of  safeguarding  children’s  rights  in  today’s 














































































It  has  been  argued  by  Livingstone  and  Bulger  that  children’s  rights  online  are  currently  far  from 
realised.48 The question that is at the center of this paper is who is responsible for (better) achieving 
this aim? 

















































enterprises. This  requires  taking appropriate  steps  to prevent,  investigate, punish and  redress  such 
abuse  through  effective  policies,  legislation,  regulations  and  adjudication”.54  On  the  other  hand, 
“[b]usiness enterprises should respect human rights. This means that they should avoid infringing on 






and  supporting  children’s  rights  requires  business  to  both  prevent  harm  and  actively  safeguard 
children’s interests”.57 Businesses are called upon to guarantee that products and services are safe and 
aim  to  support  children’s  rights  through  them.  This  includes,  for  instance,  “[r]estricting  access  to 
products and services that are not suitable for children or that may cause them harm, while ensuring 






















is  addressed  at  States  to provide  guidance on how  they  can  create  a  facilitating  environment  for 
businesses  to respect children’s rights.  It  is explicitly recognised  that “duties and responsibilities  to 
respect  the  rights of children extend  in practice beyond  the State and State‐controlled services and 
institutions and apply  to private actors and business enterprises” and  that both parties, States and 
business enterprises, must take up these responsibilities. Businesses can take active steps toward this 











children’s  rights  are  respected.61  In  addition,  the  legislation  in  question  should  be  clear  and 








basis of a person’s name  links  to web pages, published by  third parties and containing  information 






in  the United  States, will  increasingly be  expected  to  respect  and uphold  European human  rights 
standards.  






in  particular,  within  the  general  debate  on  Corporate  Social  Responsibility  (CSR).  According  the 
European  Commission  this  notion  refers  to  “companies  taking  responsibility  for  their  impact  on 
society” and  is a factor “important to the competitiveness of enterprises”.65 Potential advantages of 







































































Traditional  justifications  for  companies  to  adopt  a  clear  CSR  strategy  are,  amongst  others, moral 
obligations, sustainability, license to operate76 and reputation.77 Porter and Kramer have argued that 














































children’s  needs  can  also  be  a  source  of  innovation  and  create  new markets.86  The  focus  of  ICT 
companies, such as SNS providers, in developing their CSR strategy, should hence be on the fact that 
children  are  a  target  audience  worth  investing  in,  instead  of  concentrating  on  the  idea  that 
incorporating protection and empowerment mechanisms into services is an additional cost.87 For SNS 
providers  this  would  mean  in  practice  that  a  mutually  beneficial  CSR  strategy  should  include  a 
conscious and substantial investment of resources (financial, personnel, etc.) in putting the rights laid 
down  in  articles  13,  16  and  17  UNCRC  into  practice.  This  could  for  instance  entail  the  (further) 
development of reporting mechanisms with a fast and supportive follow‐up, the provision of clear and 
age‐appropriate information in a transparent manner through innovatively designed Terms of Use and 






































In  light of this general principle,  increasingly detailed  insights  into CSR and fundamental (children’s) 
rights  could  be  combined  with  empirical  research  into  children’s  use  of  SNS  to  achieve  a  well‐






be a priority. Already existing  initiatives,  such as  the  ICT  (Principles) Coalition92 and  the European 
Commission’s Community of Practice  for Self‐ and Co‐regulation,93 that aim to share best practices 
may  be  helpful,  but  SNS  providers  must  also  be  encouraged  to  go  one  step  further  in  devising 
pioneering  CSR  strategies  that  are  tailored  to  their  specific  features  and  advance  the  rights  of  a 
significant proportion of their current and future users: children.  
 
                                                            
90 Unicef, Children’s rights and business principles, 2013, 
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Princi
ples.pdf.  
91 Porter, Michael and Kramer, Mark, Strategy and society: the link between competitive advantage and 
corporate social responsibility, Harvard Business Review 2006, 7.  
92 http://www.ictcoalition.eu/. A first independent evaluation report of the implementation of the Coalition’s 
principles to which a wide range of ICT industry actors committed, was published in April 2014 (O’Neill, Brian, 
First Report on the Implementation of the ICT Principles, April 2014, 
http://www.ictcoalition.eu/gallery/75/ICT_REPORT_Final.pdf). This initiative can only be applauded given the 
often voiced criticism that “continued updating and independent evaluation of [self‐regulatory] codes and 
guidelines remains uncertain”: Livingstone, Sonia and O’Neill, Brian, Children’s rights online: challenges, 
dilemmas and emerging directions, in van der Hof, Simone, van den Berg, Bibi and Schermer, Bart, Minding 
minors wandering the web: regulating online child safety, Springer, 2014, 25. 
93 http://ec.europa.eu/digital‐agenda/en/communities/better‐self‐and‐co‐regulation.  
